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ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРДА ШАКЛ ВА МАЪНО
МУНОСАБАТИ МАСАЛАЛАРИ
Шодия ГАНИЕВА,
Фарғона давлат университети катта ўқитувчиси,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори
Аннотация. Мақолада лексик ва фразеологик полисемия ҳамда омонимия
ўртасидаги изоморфлик, уларнинг ўзбек тилшунослигида ўрганилиши, фразеологик
полисемия ва омонимияни моделлаштириш муаммолари ҳақида сўз юритилади.
Калит сўзлар: изоморфлик, фразеологизм вариантлари, мотивловчи сема,
мотивацион муносабат, моделлар дифференциацияси.
ВОПРОСЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФОРМОЙ И СОДЕРЖАНИЕМ В
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
Шодия Ганиева,
Старший преподаватель Ферганского государственного университета, доктор
философии по филологическим наукам
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы изоморфизма между
лексической и фразеологической полисемий и омонимией, изучении их в узбекском
языкознании, проблемы моделирования фразеолгической полисемии и омонимии,
Ключивые слова: изоморфизм, варианты фразелогизмов, мотивационная сема,
мотивационные отношения, дифференциация моделов.
ISSUES OF RELATIONS BETWEEN FORM AND CONTENT IN PHRASEOLOGICAL
UNITS
Shodiya GANIEVA,
Senior Lecturer, Ferghana State University,
Doctor of Philosophy in Philology
Abstract. This article discusses the isomorphism between lexical and phraseological
polysemy and homonymy, the issues of studying them in the Uzbek linguistics, the problems of
modeling phraseological polysemy and homonymy.
Key words: isomorphism, phraseological variants, motivational sema, motivational
relationship, differentiation of models

Тил ҳар бир халқнинг маданиятини ўзида намоён қилувчи муҳим воситадир. “Шу
нарса аниқки, халқнинг тийнати ва табиатини, руҳияти ва менталитетини тилдан
айро ҳолда тасаввур қилиб ҳам, тадқиқ этиб ҳам бўлмайди. Тилдаги бирликларда,
айниқса, образли сўз, образли ибора-ифодаларда халқнинг ментал ўзига хослиги у ёки бу
тарзда инъикосини топади”[5,3-бет]. Шу маънода халқ фразеологизмлари, уларнинг
қўлланиш усуллари ҳам маълум миллатнинг ўзига хос томонларини кўрсатишга хизмат
қилади.
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Тилнинг ҳар бир сатҳ бирликлари маълум интеграл белги асосида умумийликни
ҳосил қилади. Шу билан бирга, турли сатҳ бирликлари ўртасида ҳам ўхшаш нуқталар
мавжуд бўлади. Мазкур ўхшаш жиҳатлар мураккаброқ сатҳ бирликларининг номаълум
томонларини унча мураккаб бўлмаган ва тадқиқотчи учун маълум бўлган сатҳ
бирликларига қиёслаб ўрганишга қулай имконият яратади. Шунинг учун ҳам ҳар қандай
янги ўрганилаётган объект билан илгари ўрганилган ва кенг илмий жамоатчиликка
маълум бўлган объектнинг ички тузилиши ўртасидаги изоморфликни аниқлаш ва ана шу
изоморфлик асосида номаълум объектнинг табиатини ёритиш катта аҳамиятга эга.
Лексема ва фраземалар (фразеологизмлар) ўртасида ҳам ана шундай яқин ўхшашликлар
мавжуд. Бу лексема ва фразеологизмларнинг номинатив функцияларида ҳам, мазмуний
тузилишида ҳам яққол намоён бўлади.
Тилшунослик назариясида лексик сатҳ ҳамда унинг бирлиги бўлган лексема ва унинг
мазмуний тузилиши анча кенг ўрганилган. Фразеологизмларнинг шакл ва маъно
муносабатидан ташкил топган бутунлик эканлиги кўпчилик томонидан эътироф
этилган бўлишига қарамай, фразеологик маъно ва унинг тузилиши ҳақида ҳалигача
етарлича илмий тадқиқотларга эга эмасмиз. Фразеологик маъно ва унинг тузилишини
лексик маъно ва унинг тузилишига қиёслаган ҳолда ўрганиш фразеологизмлар
семантикасини ёритишда катта аҳамиятга эга.
Фразеологик бирликлар ҳам худди лексик бирликлар каби ўзаро омонимик,
синонимик, антонимик, градуонимик сингари муносабатларда бўлади. Бу муносабатлар
икки ва ундан ортиқ фразеологик бирликларга даҳлдордир. Бундан ташқари, фразеологик
полисемия ҳодисаси ҳам борки, бу бир неча бирликлар ўртасидаги муносабатни эмас,
балки битта бирликнинг мазмуний мундарижасидаги семалар муносабатини ўз ичига
олади. Биринчи турдаги муносабатлар фразеологик системадаги алоҳида-алоҳида
фразеологизмлар ўртасидаги муносабат бўлса, иккинчи турдаги муносабат фразеологик
системадаги битта аъзонинг шакл ва мазмуни ўртасидаги ва бир шакл остидаги семалар
ўртасидаги муносабатдир. Биринчи типдаги муносабатлар ичида омонимик муносабат
ўзига хос хусусиятга эга.
Омонимия ҳодисаси лексик сатҳ доирасида чуқур ўрганилди. Лекин фразеологик ва
синтактик сатҳ доирасида бу ҳодиса етарлича ўрганилгани йўқ. Шу кунга қадар ўзбек
тилшунослигида лексик ва фразеологик омонимияга бағишланган Ш.Раҳматуллаев,
Б.Йўлдошев, Алиқулов Т., Абдимурод Маматов, А.Рафиев, Абдуғафур Маматов,
Ш.Алмаматова ва бошқа тилшуносларнинг хизматлари катта[1;2;4;8;9].
Проф. Ш.Раҳматуллаев омонимия ҳодисасини тил ва нутқ зидланиши асосида
ўрганишни ўзбек тилшунослигидагина эмас, балки туркийшуносликда илк бор тавсия
этади. Унинг фикрича, бошқа лингвистик ҳодисаларда бўлганидек, омонимияни ҳам тил
босқичида ва нутқ босқичида алоҳида-алоҳида баҳолаш керак. У тил босқичида
омонимиянинг тил бирликлари орасида мавжуд бўлишини таъкидлаган ҳолда, тил
бирликлари сифатида лексема, морфема, фразеологик бирликларни эътироф этади. Лекин
уларнинг нутқий оппозиция аъзолари сифатида сўзформа ва бирикмаларни тилга
олади.[8,6-бет]
Фразеологик полисемия масаласига туркологияда ўтган асрнинг 70-йилларидан
бошлаб жиддий эътибор берила бошлади. Хусусан, З.Ураксин бошқирд тилидаги 3000га
яқин фраземаларни таҳлил қилиб, шулардан 215таси кўпмаънолилик хусусиятига эга
274
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эканлигини аниқлаган. Б.Йўлдошевнинг ҳисобига кўра, бу бошқирд тилидаги барча
фраземаларнинг тўққиз фоизини ташкил этади. Мазкур ишда фразеологизмлардаги
маънолар тараққиёти икки гуруҳга ажратиб ўрганилади: а) семаларнинг кетма-кет
силжиши, тараққиёти ёки фраземаларда иккиламчи метафоризация жараёни асосида
ҳосил бўлган полисемик фраземалар; б) фраземаларда маъноларнинг параллел силжиши ёки
параллел метафоризация асосида юзага келган полисемик фраземалар. [11,52-бет]
Бундан ташқари, Б.Йўлдошев томонидан бошқа туркий тиллар, хусусан,
озарбайжон, туркман, қирғиз тилларидаги фразеологик полисемия тадқиқига бағишланган
бир қатор асарлар ҳам таҳлилга тортилади. Ўзбек тилшунослигида фразеологик
полисемия масаласига ҳозирги кунда катта эътибор берилаётган бўлишига қарамай, аммо
унинг илдизлари ўтган асрнинг 50-60-йилларига бориб тақалади. Я.Д.Пинхасов айрим кўп
маъноли сўзларнинг кўп маъноли фразема ҳосил қилиши ҳақида “Ҳозирги ўзбек адабий
тили” ўқув қўлланмасида фикр юритади, хусусан, кўз сўзининг кўз олдида, кўз қораси,
кўзи очилди, кўзи кўр, қулоғи кар сингари кўп маъноли фразеологизмлар ҳосил қилиши
мумкинлигини далиллайди. [10,9-бет]
Б.Йўлдошев тўғри таъкидлаганидек, фраземаларнинг семантик структурасида ҳам
икки ҳодиса: денотатив маъно ва услубий бўёқ бир-биридан фарқланади. Бу ҳолат айниқса
полисемик фразеологизмларнинг семантик таркибини аниқлашда муҳим аҳамият касб
этади. Масалан, мулла минган эшакдай аллофраземаси учун полисемик хусусият
характерли бўлиб, унинг семантик структурасида икки маъно фарқланади: 1) ўта
даражада;
2) ўта даражада итоаткор. [3,110-111-бетлар] Шу билан бирга, унинг
семантик структурасида салбий муносабат семаси услубий бўёқ сифатида намоён
бўлади.
Тадқиқотчи Ё.Одилов бундай кўринишдаги ибораларга тўхталар экан: “Иборадаги
энантиосемия ҳам узуал ва окказионал маъноларнинг иштирокига кўра лисоний ва
нутқий энантиосемияларга ажралади. Лисоний фразеологик энантиосемия иборанинг
нутққа қадар ибора семантик структурасида мавжуд бўлган зид маънолар асосида
шаклланади. Маъновий зидликнинг нутққа қадар мавжудлиги унинг узуал эканлигини
кўрсатади”. [6,107-бет]
Фразеологик бирликларни тил системаси ва унинг функцияси ўртасидаги қарамақаршиликни ҳисобга олган ҳолда ўрганиш ҳақидаги фикр умумий тилшунослик назарияси
ривожи учун муносиб ҳисса бўлиб қўшилганини эътироф этиш лозим. Фразелогизм ва
унинг нутқий қуршовда воқеланиши ўртасидаги муносабатни эътиборга олиш бевосита
кузатишда реал воқеланган фразеологизм вариантларини перцептив ҳолатдан абстракт
ҳолатга айлантириш, мавҳумлантиришни тақозо этади.
Мавҳумлаштириш шаклий жиҳатдан бир хил бўлган омофразаларда қандай амалга
оширилиши муаммоси тилшунослик олдига янги вазифаларни қўяди. Худди лексик
омонимия билан лексик полисемияни фарқлаш зарурияти бўлгани сингари фразеологик
сатҳда ҳам фразеологик омонимияни фразеологик полисемиядан фарқлаш зарурияти
туғилади.
Лексик сатҳда ўзаро боғлиқ икки ва ундан ортиқ семемалар, яъни денотатлар
лексик полисемия ҳисобланиши кўпчиликка маълум. Масалан, қўлтиқ лексемаси
полисемик таркибга эга бўлиб, ушбу лексеманинг маънолари беш жилдли “Ўзбек тилининг
изоҳли луғати”да берилишича, унинг биринчи семемаси “қўлнинг елка билан туташган
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ерида ҳосил бўлган бурчак, қўл ости”ни, иккинчи семемаси “океан, денгиз ва кўлларнинг
қуруқлик ичкарисига кириб турган ва асосий ҳавза билан сув алмашиб турадиган қисми,
кўрфаз”ни (ЎТИЛ. 5-жилд. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий
нашриёти, 406-бет) билдиради.
Бу лексеманинг полисемиклиги шундаки, бир-бири билан семантик мотивланган
икки маъно бир лексеманинг мазмуний мундарижасига киради. Лексеманинг қайси
семемада қўлланилаётганлиги синтагматик қуршов орқали англашилади.
Лексик омонимиянинг лексик полисемиядан фарқи шундаки, лексик омонимия
ҳодисаси шакл ва мазмун муносабати бутунлигидан ташкил топган икки ва ундан ортиқ
лексемаларнинг шаклан тенг келиб қолишидир. Лексик полисемия битта лексема
доирасида бўлгани учун икки ва ундан ортиқ семемалар ҳам бир туркумга мансуб бўлса,
лексик омонимия бир неча лексемалар муносабати бўлганлиги сабабли, кўпинча омонимик
муносабатдаги лексемалар бир неча сўз туркумига мансуб бўлади. Масалан, туш
“уйқудаги хотирлаш”, туш “юқоридан қуйига ҳаракат”. Булардан биринчиси от,
иккинчиси феъл туркумига мансуб бўлиб, муҳими, уларнинг семантик муносабатида
мотивловчи сема мавжуд эмас. Демак, лексик омонимия ва лексик полисемия ўртасидаги
дифференциал белги мотивловчи семанинг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги билан изоҳланади.
Полисемия бу белгига кўра оппозициянинг кучли, омонимия эса кучсиз аъзоси саналади.
Худди мана шу белги тилнинг бошқа сатҳларига хос бўлган омонимия ва полисемия
ҳодисаларини ҳам фарқлаш учун хизмат қилади. Проф. Б.Йўлдошевнинг фикрича, “ПФлар
(полисемик фраземалар) таркибидаги маънолар ҳам худди лексик маъноларда бўлгани
сингари ўзига хос контекстда, синтактик қуршовда намоён бўлади. Айрим ПФларнинг
маънолари (семалари) ўзаро луғавий маъносидан ташқари, лексик контекстида,
грамматик табиати ёки синтактик қуршовида фарқланиши мумкин”. [3,126-бет]
Хусусан, фразеологик сатҳ бирлиги бўлган фразеологизмларни олиб кўрайлик.
Жумладан, гап тегмоқ фразеологизми “танбеҳ эшитмоқ” ва “сўз навбати келмоқ”
семемаларини ифодалаб, бу семалар ўртасида мотивацион муносабат сақланган. Иккала
семема “нутққа даҳлдорлик” семаси билан туташиб туради. Фразеологик бирликни
битта интеграл сема бирлаштириб туради. Шунинг учун гап тегмоқ фразеологизми
икки семемага эга бўлган битта тил бирлиги ҳисобланади.
Кўзи очиқ фразеологизмида бир неча семемалар уйғун бўлиб, Ш.Раҳматуллаевнинг
“Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати”да фраземанинг дастлабки семемаси
“тирик”, “барҳаёт”, иккинчиси семемаси эса “яхшини ёмондан, фойдани зарардан
фарқлашга қобилиятли” тарзида изоҳланади.
Шунингдек, бошига кўтармоқ фразеологизми 1) “эъзозламоқ” (устозини бошига
кўтаради);
2) “шовқин солмоқ” (хонани бошига кўтарди) маъноларини ифода этади.
Фраземанинг дастлабки маъноси субъект валентлигига, иккинчи маъноси эса локал
валентлигига эгалиги билан ўзаро фарқ қилади. Биринчи семема билан иккинчи семема
ўртасида мотивация муносабати узилган. Шунинг учун “эъзозламоқ” ва “шовқин солмоқ”
семемаларини ифодаловчи бошига кўтармоқ фразеологизми омонимик характерга эга
бўлиб, шаклий бир хил бўлиб қолган иккита тил бирлиги саналади. Бу фразема тарихан
полисемик табиатга эга бўлган битта фразеологизмнинг семемалари ўртасидаги
мотивацион муносабатнинг узилиши натижасида майдонга келган.
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Фразеологик омонимия икки ва ундан ортиқ тил бирликларининг шаклан ўхшаб
қолиши экан, мазкур хусусият унинг моделида ҳам акс этиши зарур.
“Сўз нутқий даража кўрсаткичи ва маъно нисбий тафовути полисемия
ҳодисасини ҳосил қилади. Семантик структура шаклланиш қонуниятлари айнан ички
моҳият кенгайишини тайин этади. Фраземада маъно тугаллигига мантиқий таъкид
юкланади. Бундай маъно кенгайиши ПФ табиатини белгилайди”. [3,129-бет]
Кўринадики, тилнинг барча сатҳларида полисемияда семемалар ўртасидаги ички
боғлиқлик сақланади, бир семема асосида иккинчиси келиб чиқади, улар ўртасида
мотивацион муносабат мавжуд бўлади. Омонимияда ҳам икки ва ундан ортиқ семема
мавжуд бўлса ҳам, лекин бу семемалар ўртасида семантик боғлиқлик, мотивацион
муносабат мавжуд бўлмайди. Худди ана шу фарқланиш уларнинг моделлари
дифференциацияси учун асос бўлиб хизмат қилади.
Адабиётлар:
1. Аликулов Т. Полисемия существительных в узбекском языке. Автореф. дисс. …
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функционал-услубий хусусиятлари: Филол. фанл. докт.....дисс. автореф. Тошкент,
1993;
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фанл. докт.....дисс. автореф. Тошкент, 2000.
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энантиосемик сўзларининг изоҳли луғати. Тошкент: Академнашр, 2014.
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